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CODEN RIBAEG Izvorni znanstveni ~lanak
STRUKTURA, RAST I MORFOLOGIJA RIBLJIH
POPULACIJA [LJUN^ARE VUKOVINA
I. Jakovli}, T. Treer
Saetak
Utvr|ena je struktura ribljih populacija {ljun~are Vukovina, te je istraeno
deset morfometrijskih i ~etiri meristi~ke osobine, kao i duinskomaseni
odnosi. Neke meristi~ke osobine kod klena (Leuciscus cephalus) i sun~anice
(Lepomis gibbosus) prelazile su granice za ove vrste navedene u standardnom
klju~u za odre|ivanje vrsta slatkovodnih riba. Duinskomaseni odnosi i faktor
kondicije (CF) u svih istraivanih vrsta bili su znatno nii nego na drugim
istraivanim lokacijama. To upu}uje na izrazitu oligotrofnost i vrlo nisku
ihtioproduciju {ljun~are Vukovina.
Klju~ne rije~i: riblje populacije, rast, duinskomaseni odnosi, faktor kon-
dicije, morfologija
UVOD
Istraivanja strukture i rasta ribljih populacija mogu dati vrlo kvalitetne
podatke o stanju u pojedinoj vodi, te uputiti na na~ine ribarskoga gospodarenja
(B l a h a k  i  P r o k e { , 1998; B i r o , 1990; G e l d i a y  i  B a l i k , 1973).
Istodobno uzimanje meristi~kih i morfometrijskih podataka upu}uje i na
specifi~nosti pojedinih ribljih populacija (D im o v s k i  i  G r u p ~ e , 1975;
S z c z y g l i n s k a , 1983). Stoga je cilj ovoga rada utvrditi strukturu ribljih
populacija, njihov rast i morfologiju u izrazito oligotrofnoj {ljun~ari Vukovina.
Usporedbom faktora kondicije i krivulja duinskomasenog rasta za is-
traivane vrste s drugim lokacijama moe se utvrditi utjecaj trofije na rast.
Uz dovoljan broj ovakvih podataka mogu}e je izra~unati standardne krivulje
rasta, kao {to je napravljeno npr. za klena (Leuciscus cephalus), deveriku
(Abramis brama), bodorku (Rutilus rutilus), kleni}a (Leuciscus leuciscus) i
{tuku (Esox lucius) za Veliku Britaniju (H i c k e y  i  D e x t e r , 1979;
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H i c k e y  i  S u t t o n , 1984), za sun~anicu redear (Lepomis microlophus) u
SADu (P o p e  et al., 1995) ili za klena i dvoprugastu ukliju (Alburnoides
bipuncatus) u Hrvatskoj (T r e e r  et al., 1997; 2000)
Dobivene vrijednosti meristi~kih osobina mogu se usporediti s podacima
navedenima u klju~u za odre|ivanje ribljih vrsta V u k o v i } a  i I v a n o v i } a
(1971), te utvrditi eventualna odstupanja.
MATERIJAL I METODE
Vodena akumulacija {ljun~ara Staro ^i~e  Vukovina, povr{ine oko 10 ha,
nastala je eksploatacijom nanosa {ljunka uz stari tok korita rijeke Lomnice.
Ribe su lovljene u vi{e navrata od 3. do 26. studenoga 2000. {portskori-
bolovnim alatima. Ribolov je poduziman na dvjema lokocijama: na isto~nom,
pli}em kraju jezera, te s dublje, sjeverne obale. Nakon ulova riba je pakirana
u polietilenske vre}ice koje su zatim zavarene i pohranjene na temp. 25 ºC
do trenutka analize.
Prigodom mjerenja riba je najprije otopljena u vodi na temperaturi 40 ºC,
a zatim su obavljena morfometrijska i meristi~ka mjerenja. Ukupno je uzeto
deset morfometrijskih i ~etiri meristi~ke mjere. Duine i visine riba odre|ene
su prilago|enim ihtiometrom i pomi~nom mjerkom, to~nosti mjerenja +/0.5
mm. Ukupna biomasa svake ribe mjerila se elektri~nom digitalnom vagom tip
ET1111, maks. 1 200, 0/120, 0 g, e0.1 g, dd 0.1/0. 01 g, razred to~nosti II,
W 10300, proizvo|a~a »Tehnica« @elezniki.
Statisti~ka obrada podataka uklju~ivala je izra~unavanje nekoliko osnovnih
parametara, kao {to su aritmeti~ka sredina, standardna devijacija, te minimum
i maksimum. Pri ra~unanju faktora kondicije (CF) primijenjena je formula CF
= W.Ls.100, gdje je W=masa u gramima, a L=totalna duina u cm.
Duinskomaseni odnos izra~unan je na temelju formule W = a x Lb
(R i c k e r , 1975). Pri tome je uoprabljen program SPSS for Windows 9.0.0.
REZULTATI I RASPRAVA
Uhva}eno je i analizirano ukupno 127 riba, od ~ega 51 sun~anica (Lepomis
gibbosus), 22 grge~a (Perca fluviatilis), 21 klen (Leuciscus cephalus), 27 uklija
(Alburnus alburnus), 4 bodorke (Rutilus rutilus), 1 crvenperka (Scardinius
erythropthalmus) i 1 balavac (Acerina cernua). Za razliku od morfometrijskih
podataka (tabl. 1), koji su zbog nie heritabilnosti podloniji utjecajima okoli{a
(T a v e ,  1993), meristi~ki podaci sigurnije upu}uju na mogu}e genetske razlike
me|u populacijama. Stoga je zanimljiva njihova usporedba s podacima iz
klasi~nog klju~a za raspoznavanje slatkovodnih riba V u k o v i } a  i I v a -
n o v i } a  (1971). Dok su rezultati dobiveni za ukliju, bodorku i crvenperku u
skladu s vrijednostima navedenima u klju~u, kod grge~a, klena i sun~anice
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utvr|ena su odre|ena odstupanja. Tako je jedan grge~ imao 12 bica u prvoj
dorzalnoj peraji (klju~: 1317), jedan je imao 4 tvrde bice u drugoj dorzalnoj
peraji (klju~: 13), a dva su imala po 12 mekih bica (klju~: 1315). U bo~noj
je prugi jedan imao 54, a dvoje 55 i 56 ljusaka, dok klju~ kao minimum navodi
57. Jedna je sun~anica imala 9, dvije po 12, a ~ak ~etrdeset i jedna je imala
po 11 tvrdih bica u dorzalnoj peraji, dok se u klju~u navodi samo 10. Ve}ina
uhva}enih klenova (18) imala je po 9, a dva ~ak i 10 mekih bica u dorzalnoj
peraji (klju~: 8). Raspon broja ljusaka iznad bo~ne pruge (7 do 8,5) tako|er je
ve}i od onoga koji se navodi u klju~u (7 do 7,5).
Usporedbom uhranjenosti, odnosno izra~unanoga faktora kondicije (tabl.
2) s drugim istraivanim lokacijama (H a b e k o v i }  et al., 1983, 1988; P o p o -
v i }  et al., 1987; T r e e r  et al., 1997) lako se uo~ava da je CF znatno nii u
svih vrsta iz Vukovine, {to upu}uje na vrlo oskudne uvjete glede koli~ine
raspoloive hrane. Tako on za sun~anicu u {ljun~ari Separacija iznosi 2,16, a
u {ljun~ari ̂ ingiLingi 1,78 (Vukovina 1,66). Uklija u {ljun~arama Separacija,
Tablica 1. Morfometrijska obiljeja izraena u postocima od totalne duine
i duine glave ispitanih riba u {ljun~ari Vukovina
Table 1. Morphometric traits in % of total lenght and head lenght of
investigated fish populations from gravelpit Vukovina
Marfometrijsko obiljeje Leuciscus Perca Lepomis Alburnus Rutilus
Morphometric trait cephalus fluviatils gibbosus alburnus rutilus
U % od totalne duine:
In % of total lenght:
 standardna duina 82 86 81 82 80
 standard length
 duina do vilice 90 95 95 89 88
 fork length
 duina glave 21 27 26 17 18
 head
 najve}a visina 20 24 33 20 26
 maximal height
 najmanja visina 9 7 11 7 8
 minimal height
 najve}a {irina 12 13 13 9 12
 maximal width
 najmanja {irina 4 5 5 6 5
 minimal width
U % od duine glave:
In % of head length:
 promjer oka 24 26 33 28 29
 eye diameter
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^ingiLingi i Nova Sekulina ima CF izme|u 0,82 i 0,91, dok je u Vukovini
0,82. Grge~ u akumulacijskom jezeru Varadin ima faktor kondicije od 1,78, a
u Vukovini samo 1,22, bodorka u istoj akumulaciji 1,74, a u akumulaciji
Sabljaci 1,26 (Vukovina 1,10). Isto tako i klen iz Vukovine s CFom od 0,92
ima ovu vrijednost manju nego u pet hrvatskih rijeka, gdje se ona kre}e
Tablica 2. Faktor kondicije (CF) i parametri duinskomasenog rasta (a, b),
koeficijent korelacije (r), te broj analiziranih primjeraka (n) ispitanih riba u
{ljun~ari Vukovina
Table 2. The condition factor (CF), constants of lengthmass relationship
(a, b), correlation coefficient (r) and number of specimens (n) of investigated fish
populations from gravelpit Vukovina
Vrsta CF a b r n
Lepomis gibbosus 1,66±0,11 0,0528 2,4748 0,960 51
Perca fluviatilis 1,22±0,28 0,0062 3,2591 0,981 22
Leuciscus cephalus 0,92±0,13 0,0044 3,2747 0,995 21
Alburnus alburnus 0,82±0,10 0,024 3,4368 0,940 27
Rutilus rutilus 1,10±0,11 0,0019 3,6269 0,963 4
Scardinius erythro-
phthalmus
1,16    1
Acerina cernua 0,68    1
Slika 1. Duinskomaseni odnos uklija u {ljun~arama Vukovina i Nova Sekulina (prema
P o p o v i }  et al., 1987)
Fig. 1. Lengthmass relationship of bleak populations in gravelpits Vukovina and Nova
Sekulina (according to P o p o v i }  et al., 1987)
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Slika 2. Duinskomaseni odnos bodorki u {ljun~arama Vukovina i u akumulacijama
Varadin (prema Ha b e k o v i }  et al., 1983) i Sabljaci (prema Ha b e k o v i }  et al.,
1988)
Fig 2. Lengthmass relationship of roach populations in gravelpit Vukovina and
reservoirs Varadin (according to Ha b e k o v i }  et al., 1983) and Sabljaci (according to
Ha b e k o v i }  et al., 1988)
Slika 3. Duinskomaseni odnos sun~anica u {ljun~arama Vukovina, Separacija i
^ingiLingi\ur|evac (prema P o p o v i }  et a kl., 1987)
Fig. 3. Lengthmass relationship of pumpkinseed populations in gravelpits Vukovina,
Separacija and ̂ ingiLingi\ur|evac (according to P o p o v i }  et al., 1987)
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Slika 4. Duinskomaseni odnos grge~a u {ljun~ari Vukovina i u akumulaciji Varadin
(prema Ha b e k o v i }  et al., 1983)
Fig 4. Lengthmass relationship of perch populations in gravelpit Vukovina and
reservoir Varadin (according to Ha b e k o v i }  et al., 1983)
Slika 5. Duinskomaseni odnos klena u {ljun~ari Vukovina, te u rijekama Dobri i Lici
(prema T r e e r  et al., 1997)
Fig. 5. Lengthmass relationship of chub populations in gravelpit Vukovina and rivers
Dobra and Lika (according to T r e e r  et al., 1997)
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izme|u 0,99 (izrazito hladna i oligotrofna rijeka Lika) i 1,29 (eutrofna Bednja).
Ovo stanje istraene ihtiocenoze potvr|uje i usporedba krivulja duinsko
masenog rasta (sl. 15). Ovi rezultati pokazuju da je {ljun~ara Vukovina
izrazito oligotrofna voda, ~ak i u usporedbi s drugim oligotrofnim {ljun~arama.
Stoga je i primjereno gospodarenje sustavom »ulovipusti« predloeno gospo-
darskom osnovom (S a f n e r , et al., 2001).
Summary
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After the structure of fish populations from gravelpit Vukovina was deter-
mined, those populations were checked for 10 morphometric and 4 meristic
parameters, as well as for lengthmass relationship. For chub (Leuciscus
cephalus) and pumpkinseed (Lepomis gibbosus) some meristic characters
expressed the values beyond those mentioned in the standard key for the
freshwater fish species determination. When compared to other locations,
lengthmass relationship and condition factor (CF) were significantly lower for
all checked populations. This indicates that gravelpit Vukovina is extremely
oligotrophic and has very poor fish production.
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